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in  the  reign,  claimed  that  John  was  ‘little  absorbed  by  the  rite’,  adding  that  he 
carelessly dropped the ducal lance placed ‘reverently in his hand’ by the archbishop 
of Rouen, Walter of Coutances. Those present declared that ‘this was a bad portent’, 
later manifested  in  the  loss of Normandy and other parts of  John’s  continental  in‐
heritance, circumstances the author of the Life attributes to the king’s lack of faith in 
God.3 This passage  encapsulates  the  stereotypical view of  John, portraying a  ruler 
unconcerned with his duchy, and unimpressed by the ceremonial of inauguration in 
its foremost religious building, Rouen Cathedral, in the regional, indeed ducal, capi‐
tal.4 Such views are undoubtedly what commentators on  John’s reign, down  to  the 
                                                 





–  in particular  the moderator, Daniel Power  –  for  their many helpful  suggestions  and 
questions. I would also like to thank Fanny Madeline for sending me a copy of her paper. 
















vin  rule  in Normandy.  It will  pose  two  questions.  Firstly,  how  often was  John  at 




importance.  Secondly,  what  did  King  John  do  for  Rouen?  Here,  analysis  of  royal 
documents referring to the city and its inhabitants reveals that Rouen’s office‐holders 
and merchants were key figures in the implementation of government orders on the 
ground,  an  involvement  that  was  not  without  reward.  In  addition,  John  demon‐
strated  his  awareness  of  the  significance  of  the  Norman  ducal  capital  not  only 
through  his  regular presence  in  the  city,  but  also  through  his  largesse  to Rouen’s 
churches and churchmen. 
                                                                                                                                            
J.C. Holt,  ‘The End  of  the Anglo‐Norman Realm’, Proceedings  of  the British Academy  61 
(1975), p. 244.  In a paper presented at  the  International Medieval Congress  in Leeds  in 
July 2007, Fanny Madeline argued that Rouen did not meet all the functions of a capital in 
the second half of the twelfth century: F. Madeline, ‘Rouen and its place in the building 





the  ceremonies  of  his  investiture’:  S.R. Packard,  ‘King  John  and  the Norman Church’, 
Harvard Theological Review 15 (1922), p. 20. 










two‐thirds of  this spent  in Normandy. Similarly, after his  return  from crusade and 
captivity, Richard I passed a total of over three years in Normandy, one year in An‐
jou, eight months  in Aquitaine, and  less  than  two months  in England.7 In  the early 
years  of  John’s  reign, Normandy  continued  to  be  the  axis  around which Angevin 
itinerant rule was based, so much so that Gillingham, hardly John’s greatest fan, con‐
cludes  that  ‘so  far as his  itinerary  is concerned’,  John  ‘was a  typical Angevin ruler’ 
who ‘became an English king only by default and against his will’.8
However, Gillingham’s statistics for John’s reign only cover the period 1199–
1202, and  so cannot be used as evidence  for  the  full extent of  John’s active  rule  in 
Normandy.  In  terms of  the present  investigation  this  is a problem, because Rouen 
dominates John’s  itinerary  in 1203. The following analysis is based on T.D. Hardy’s 
itinerary of King  John, published  in 1835  in  the Record Commission edition of  the 
Patent Rolls. This reveals the king’s known whereabouts across his reign, and can be 
augmented, occasionally, by evidence derived  from Memoranda Roll 1  John, Liberate 
                                                 



















England.  John visited 76  locations  in Normandy, 68  in southern England, 45  in his 
French  lands outside Normandy,  31  in  the Midlands  and  eastern  counties of Eng‐
land,  and  25  locations  north  of  the  Mersey  and  Humber  rivers.  More  significant, 
however, are the number of occasions John is to be found at each location. This shows 
how much  time  he  spent  in  each  region,  and  clearly  reinforces  the  view  that  the 
French lands were of particular significance, especially Normandy. The 124 locations 
                                                 
9   T.D. Hardy, ‘Itinerary of King John, &c.’, in T.D. Hardy (ed.), Rotuli Litterarum Patentium 
In Turri Londinensi asservati. Vol. 1, Pt. 1, 1199–1216 (London: Record Commission, 1835); 




















latter  figure, accounting  for 804 examples of  John’s presence, almost  twice as many 
individual visits as are evidenced in England. The Normandy total represents 78% of 













duchy. Moreover,  in 1194, as he  tried  to  safeguard  the position he had established 
during Richard I’s absence, he showed that he was prepared to grant away important 
                                                 
12   Of  the  figures  for England,  John  is  to be  found  in Wiltshire  (58  instances on  the  royal 







frontier  regions  to Philip Augustus.14  So, his  ‘reputation with most Norman  lords 
cannot have been particularly high’  in  1199.15 Nevertheless, he was  able  to  secure 
enough support to succeed Richard as duke and king, and when he did so his itiner‐











                                                 
















leur  coûtait  cher’.  – L. Musset,  ‘Rouen  au  temps des Francs  et  sous  les ducs  (Ve  siècle–
1204)’,  in M. Mollat  (ed.), Histoire de Rouen  (Toulouse: Edouard Privat, 1979), pp. 44–6. 






(where  John was present 51  times) and Roche‐Andely  (46  times).  It  is also substan‐
tially more  than  anywhere outside  the duchy, where only  six  locations  total more 
than 20 visits, with  the highest  figure  that  for Chinon  (with 63  instances of  John’s 
presence).20 The relative significance of Rouen and Chinon is one that is open to de‐
bate. The latter certainly appears to have been a useful centre of operations and one 
of  the major  treasuries of  the Angevin Empire, and,  indeed,  John  spent more  time 
there prior to 1203 than he did at Rouen, where he is recorded 48 times up to the end 
of  1202.  It  would  seem,  therefore,  that,  between  1199  and  1202,  Rouen  was  one 
among a series of important centres of power of a king with a wide‐ranging itinerary. 
However,  John’s  last  full year as Duke of Normandy  (1203) deserves special atten‐
tion,  on  account  of  the  unprecedented  amount  of  time  he  spent  in  the  Norman 
capital. 
Why was Rouen  the main  centre of  John’s operations  in 1203?  In part,  this 
was due to necessity. The revolt at Alençon in January 1203 blocked the king’s route 
south,  cutting him  off  from Chinon  and  the  fortresses  of Anjou  and  the Touraine 
from which ‘it was as easy to direct affairs in the heart of Aquitaine as in the heart of 














was gradually eroded, by  the attacks of Philip Augustus along  the eastern  frontier, 
and by the rebellious Bretons and their allies in the west and south‐west. During the 
period  following  the Alençon  revolt,  John’s  itinerary  shows  him  criss‐crossing  his 





returned  to Rouen  and  spent  time  there,  even  after Philip had  begun his  siege  of 
Château‐Gaillard, ‘the bar to Rouen’, in late August.22 He clearly saw the city as his 




had he done  so,  a  far  earlier  retreat  to England would  surely have been  in order. 
When  he  did  leave  Normandy,  in  early  December  1203,  the  combination  of  time 
spent  in Rouen and  itineration around the duchy would have provided him with a 


























Such mapping  suggests  a  revision  to  John Gillingham’s  argument  ‘that  there was 
something approaching a  capital on  the 20‐mile highway between Rouen and An‐
deli’.26 Here,  the  term  ‘highway’  is  perhaps misleading.  John  certainly  frequented 
Rouen and Roche‐Andely, but a route ‘as the crow flies’ between them reveals only 
two  sites  that  received  royal visits, Franqueville  and Radepont,  accounting  for  the 
royal presence only  three  times between 1199 and  the end of 1203. The River Seine 
provides a more promising means of analysis. The winding path of the river between 
Rouen  and  Andely  takes  in  four  locations  regularly  visited  by  the  duke:  Roche‐
Orival, Bonport, Pont‐de‐l’Arche, and Vaudreuil, accounting for a combined total of 
103 visits. 





























































However, a wider analysis  is  required,  taking a  radius of approximately 25 







26 occasions, but his Norman  itinerary was  focused around  the capital, both north 










single  location  in which  John was most  frequently  to be  found. Even when he was 
not present there, he was often no more than a day’s travel away. 
 







Having  thus established  the  importance of Rouen  to  John,  it  is necessary  to  turn  to 
the  second  question  under  discussion:  what  did  King  John  do  for  Rouen?  Later 















                                                 








au XIIIe  siècle et  leur  rôle dans  la  cité’,  in P. Bouet and F. Neveux  (eds), Les villes nor‐












These  three  examples  indicate  the  sort  of  business  in  which  the  office‐holders  of 










Angliae  Regibus.  Vol.  1.  1200–1205,  necnon  de  anno  1417  (London:  Record  Commission, 
1835), p. 23. 
34   T.D. Hardy  (ed.), Rotuli Chartarum  In Turri  Londinensi  asservati, Vol.  1,  pt.  1,  1199–1216 
(London: Record Commission, 1837), pp. 33b and 70b–71a; Hardy  (ed.), Rotuli Norman‐
niae, pp. 45, 49. On  the grant of  lordship of  the Channel  Islands  to Peter de Préaux,  to 
which  the allocation of  revenues  in Rouen  is connected, see  J.A. Everard and  J.C. Holt, 
Jersey 1204. The  forging of an  island community  (London: Thames and Hudson, 2004), pp. 
76–7; D. Power,  ‘Les dernières années du  regime angevin en Normandie’,  in M. Aurell 
and N.‐Y. Tonnerre  (eds), Plantagenêts  et Capétiens:  confrontations  et  héritages  (Turnhout: 
Brepols Publishers, 2006), p. 179. It is unclear which of Rouen’s fairs is referred to in the 
grant to Peter de Préaux, but the most important, that of St Romain (or du Pardon, which 
lasted  for one month), might  tentatively be suggested. On  this  fair, see N. Périaux, Dic‐
tionnaire indicateur et historique des rues et places de Rouen; revue des ses monuments et de ses 




cian monastery  of Bonport:  in May  1202  the mayor  and  sheriff  of Rouen  received 
letters concerning lands and dues of a widow who resided at the abbey at the wish of 
Richard I.35 In other cases, the wealth of the city or its officials may have lain behind 
requests such as  that made  to  the mayor  to  lend money  to Roger Mortimer, and  to 
the sheriff  to make payments  to Reginald de Bois  from  the prévôté of Rouen.36 The 
civic officials were drawn  from  the city commune’s  leading merchant  families, and 
this status presumably underpinned orders for them to provide provisions on behalf 
of the king.37 A number of examples may be cited. In September 1200, the mayor was 
ordered  to  provide  horse‐harnesses  and  baskets  for  the  royal  chapel,  and  to  send 









lating  to  the surrounding area. When  it came  to requirements such as provisioning 
castles, the status of Rouen as a major market centre on the Seine was no doubt also 



















1230s  onwards), had been  an  important  royal  agent  in Richard’s  reign,  closely  in‐
volved  with  the  payment  of  the  king’s  ransom  and  the  building  of  Château‐
Gaillard.41 Under John, Geoffrey’s appearance  in 1199  is followed  in 1202 by a pay‐
ment of 100  silver marks and a  received a  sum of 100  livres Angevin.42 Meanwhile, 
John de Préaux  (who  later defected  to  the French crown, and helped negotiate  the 
surrender of Norman castles  in 1204)  is named as bailiff  in 1200, with Laurence Du 
Donjon, who will be considered below, referred to as Rouen’s sheriff, and Richard de 
Beauchamp  as  the  constable  of  the  city’s  keep,  both  at  the  end  of  1203.43  Before 
Richard  became  castellan,  Robert  de  Vieuxpont  seems  to  have  held  the  role  (in 















addition  to  serving  as  bailiff  in  1203).44  Meanwhile,  two  of  the  city’s  mayors  are 
referred to by name. In May 1200, Matthew le Gros was reimbursed the sum of 62s. 








the  benefits  of  enforcing  the  royal  will.48  In  doing  so  he  may  well  have  made 
enemies. A  letter  from  later  the  same year  to  the  seneschal of Normandy  and  the 
mayor of Rouen (not named) stated that until the king returned to the duchy, Ralph 
was not  to be prosecuted.  In  the wider  context of  the political  situation,  this  letter 
suggests  that  John’s  departure  from  the  duchy  three  weeks  later  (when  he  left 
Normandy  for  the  final  time)  was  in  fact  planned,  rather  than  representing  a 
                                                 
44   Powicke, Loss of Normandy, pp. 69–70; see also p. 357. 
















disorderly  retreat.  Powicke  argues  that  the  duke  was  trying  ‘to  make  people  in 
Normandy believe that he would soon be among them again’, when many believed 
that  the  fall  of  the  duchy  was  only  a  matter  of  time.49  This  may  be  so,  but  the 
evidence  suggests  that  John would  have  been  amongst  the  last  to  accept  that  the 
sentiments  he  expressed  in  his  letter  would  remain  unfulfilled.50  Meanwhile,  the 
grant  of  immunity  from  prosecution  suggests  that  somebody  felt  they  had  a  case 
against Ralph, and that John preferred business relating to a servant of the crown to 
be reserved for the royal court. 
Consideration  of  government  business  relating  to  two men  of Rouen,  Jean 
Luce and Laurence Du Donjon,  further demonstrates  the  roles  required of  leading 
citizens by the crown, and the potential rewards.51 The latter first appears in the re‐
cords  in  1200, but  it  is  in  1202  and  1203  that  the  two men  are particularly promi‐
nent.52 Both were important merchants in the city, and were involved in supporting 
royal revenues, whether by making loans to the duke, or in the outlay of money on 
his  behalf.  For  instance,  in March  1203,  Jean Luce was  repaid  a  loan  of  100  livres 
Angevin.  Other  repayments  to  him  followed:  in  April,  to  cover  money  paid  to 
Reginald de Bois;  in August,  to  reimburse  expenditure  in  the  carriage  of wine;  in 
November,  to account  for 53  livres Angevin spent by  the king’s order.53 Meanwhile, 







Gazeau  (eds),  1204.  La Normandie  entre Plantagenêts  et Capétiens  (Caen: Publications du 
CRAHM, 2007), p. 282, and the references there collected. 
52   For 1200, see Hardy (ed.), Rotuli Normanniae, p. 25. 










acts of piety such as  feeding  the poor, and  for  the purchase of garments  for  John’s 
queen,  Isabella of Angoulême.56 Both men were  involved  in  supplying provisions, 













55   Sadourny,  ‘Une  famille rouennaise’, p. 186; Powicke, Loss of Normandy, p. 240 and  foot‐
notes; Hardy (ed.), Rotuli Litterarum Patentium, p. 25a; T.D. Hardy (ed.), Rotuli de Liberate 

















500 pears  for  the  city’s keep.61 Finally,  it  is worth noting  that  interaction between 
Laurence and King John extended beyond the loss of Normandy: safe‐conducts were 
issued in 1205, 1208, and 1213 for Laurence to go to and from England with his wine 




the  events  of  1204.  Thereafter,  they were  frequently  subjected  to  seizures  of  their 
goods or  imprisonment at the English ports, although the kings often  intervened to 
safeguard their interests, both during John’s reign and under Henry III.64 That said, 
John may have felt  it useful to maintain contacts  in the duchy after  its fall to Philip 
Augustus, a role that a leading Norman merchant with established trading links with 
England would have been well placed  to  fulfil.65  Interestingly,  the  careers of Lau‐
rence Du Donjon  and  Jean Luce  seem  to have  taken divergent paths after Philip’s 
















of Rouen  eight  times between  the  city’s  capture  and Philip Augustus’ death.67 He 
was amongst  those who obtained possession of  the  site of  the  former ducal  castle, 
pulled down by Philip upon his capture of the city.68
Although John supported Rouen’s merchants, he also took advantage of their 





Agnes.70  In addition,  several  letters  referred  to boats on  the River Seine  coming  to 
Rouen, principally  those bringing  food and wine.71 It seems  likely  that  these reflect 





67   Sadourny,  ‘Rouen  face à Philippe Auguste’, p. 282; A. Sadourny,  ‘L’époque communale 








p.  251. Geoffrey was  presumably  descended  from  the William  Trentegerons who  had 
administered  the  farms  of  Rouen  and  Southampton  in  the  1150s:  Musset,  ‘Rouen  au 



















the wealth of  the  city  and  its merchants  to  fulfil  and  serve his own governmental 
ends. In turn, the leading citizens were prepared to serve the crown, presumably on 
account of the potential rewards, and they might hope for royal protection if the risks 













depended  on  the  king  being  able  to  command  the  loyalty  of  the  leading  citizens. 
Where this broke down, as it seems clear that it did in large parts of the continental 
lands of the Angevin Empire, there were likely to be problems.77 Even in the case of 













                                                 














One  final  aspect  of  John’s  interaction  with  Rouen  remains  to  be  considered:  his 
grants  to  the city’s churches and churchmen. Here,  it may be argued  that  the king 
sought to use his largesse to strengthen his bond with the city in which he had been 






















and  Capetian  Kings’,  Journal  of  Ecclesiastical History  56  (2005),  pp.  212–13,  and  p.  217, 










covered  subjects  ranging  from  the  efforts  to  enforce  the payment  of  the dowry  of 
Richard I’s widow, Berengaria, to enquiries as to whether those who had sworn to go 
on  crusade were  so  integral  to  the  conduct  of  John’s  government  that  their  vows 
should be commuted.83 Letters to the archbishop also indicate papal support for John 
in his conflict with Philip Augustus. In May 1202, Walter of Coutances was ordered 




successive  candidates  of  their  own  choosing. The  archbishop  of Rouen  appears  to 
have adopted a position of neutrality, until Silvester, the ultimately successful choice 



















monks, made  in  ‘his  lordship next  to Rouen’ and probably  referring  to  the Grand‐
montine  foundation of Nôtre‐Dame‐du‐Parc, attributed  to Henry  II. The grant pro‐
vided revenue from Rouen to pay for food for the monks.86 Later, in the fourth regnal 
year,  the dependable  Jean Luce and Laurence Du Donjon were ordered  to provide 
the monks with two measures of good wheat.87 Another house  just outside the city, 
the  leper‐hospital  of  Mont‐aux‐Malades,  re‐founded  by  Henry  II,  was  granted  a 
charter stating that the church and the lepers who lived there were under the king’s 
protection,  and,  in  confirmation  of  letters patent  of  John’s  father, were  only  to  be 










potential  impact  of  its  loss  on  the monastery’s  ability  to maintain  control  over  its 
                                                 











lands  in England.  In  July 1202,  the abbey agreed  to  lease  its English possessions  to 
the bishop of London, and in May 1205, when John’s loss of Normandy had moved 
from possibility  to  reality,  the  lease was  renegotiated  and  enrolled on  the Charter 
Roll.91  Powicke  describes  the  latter  document  in  terms  of  a  necessary  precaution 
taken  by  the  Norman  clergy  to  avert  the  confiscation  of  their  English  lands.92 
Nevertheless, the agreement’s origins also indicate that there were those in the duchy 








Howden emphasises  the solemn oath sworn by  John,  ‘in  the presence of  the clergy 
and the people, upon the relics of the saints and the Holy Evangelists, that he would 
preserve the Holy Church and its dignitaries inviolate, with good faith and without 
                                                 
91   D. Power, The Norman frontier in the twelfth and early thirteenth centuries (Cambridge: Cam‐
bridge University Press, 2004), p. 327; Hardy (ed.), Rotuli Chartarum, p. 151b. Power cites 
Archives Départementales de  la Seine‐Maritime 14H910.  I have been unable  to  consult 





Howden  on  the  Early  Years  of  John’s  Reign’,  in  S.D.  Church  (ed.),  King  John.  New 
Interpretations  (Woodbridge:  The  Boydell  Press,  1999),  pp.  12–13.  Luard  notes  that  the 





evil  intent, and would exercise strict  justice, and destroy unjust  laws, and establish 
good ones’.94 John was clearly aware of the significance of this  inauguration and of 
the church  in which  it had been carried out.  In 1200,  in granting  the archbishop of 
Rouen  the  right  to hold pleas of  the  sword  (traditionally a ducal privilege),  John’s 





of Aquitaine, and  confirmed a  series of  churches  to  ‘God and  the Blessed Mary of 
Rouen’, that is to the city’s cathedral, and to the archbishop and his successors, and 
to the ‘canons serving God’ there. The charter was made for John’s salvation, and for 
the souls of his  father and ancestors,  in pure and perpetual alms.  It noted  that  the 
church was  the burial place of  John’s brother, Henry  the Young King.96 This  is not 
the place to debate John’s piety, but these forms of pious wording are typical of his 
largesse  to religious houses, and  indicate a desire  for prayers on behalf of  the king 
                                                 








96   Hardy  (ed.), Rotuli Chartarum,  pp.  75b–76a.  In discussion  of  this  paper  following  its 
presentation at the International Medieval Congress at Leeds  in July 2007,  it was sug‐
gested to me that the reference to Henry the Young King may be linked to the twelfth‐






and  the  relatives named.97  In  terms of  the duke’s  relationship with  the city, Rouen 
Cathedral, as burial‐place of the Young King’s body and Richard I’s heart, had some 
claim  to  rank  alongside  Fontevraud  as  a  ducal  mausoleum.  In  this  context,  it  is 
interesting that in 1199 John’s sister Joan came to Rouen to die, after which her body 
was taken to Fontevraud for burial.98
John’s  largesse  was  clearly  inspired  by  the  fortunes  of  Rouen  Cathedral. 
Roger of Howden  relates  that on Easter Day 1200,  ‘nearly  the whole of  the  city of 
Rouen was destroyed by fire, together with the church of the archiepiscopal see, and 
many other churches besides’.99 In fact, there appear to have been two fires in the city 
in  1200,  at Easter  and  in October, with  the duke  perhaps present  in  the  latter  in‐
stance.100  Lindy Grant  argues  that  it  is  unlikely  that  the  cathedral was  totally  de‐
stroyed,101  but  it  certainly  seems  to  have  sustained  sufficient  damage  to  inspire  a 
generous response from John. The charter of 25 September was granted the day after 
the king ordered 2,000 livres Angevin to be given to the church of Rouen for repairs, 













the  Rouen  chronicler  (quoted  by  Chéruel)  might  reasonably  be  expected  to  know 
whether or not the duke was present when the city burned. 





to be paid  in  four  instalments.102 Having set  this example,  in  January 1201  John  is‐











stages of his  career as  count of Mortain, he granted Rouen Cathedral  the  collegial 
chapel of Blyth with its associated chapels and churches. This was to be used to pro‐



















attack on  the Breton  town of Dol. The cathedral  there was sacked and burned, and 
the relics of St Samson and St Magloire rescued from the hands of the attackers and 
given to Rouen Cathedral.108  
Overall,  John  was  keen  to  support  one  of  the  principal  churches  of  Nor‐
mandy: the seat of the archbishopric, the site of his inauguration as duke, the burial 
place  of  his  brother Henry’s  body  and  his  brother Richard’s  heart,  and  a  possible 
centre of John’s Marian devotions. In the latter context, John often spent major feast 
days in Rouen, and in 1199 he was there on the feast of the city’s patron, St Ouen.109 
Even  in  relation  to  the  cathedral, however,  evidence  can be  found of  the  fear  that 
John could inspire in his subjects. In July 1203, an agreement was drawn up between 
the king and Master Ivo the crossbowman, who had incurred John’s anger and fled 
to  the sanctuary of Rouen Cathedral. He was  restored  to  royal service  through  the 




different  to  the  ceremonial of  inauguration as Duke of Normandy,  suggestive of a 
                                                 
108   Powicke,  Loss  of  Normandy,  pp.  165–6.  Powicke’s  source  is  a  charter  by  which  the 
archbishop of Rouen restored the relics in 1223. The two saints had been at the forefront 






king whose  lack of concern contributed  to  the  tribulations he  later  faced. However, 
the evidence  for  John’s presence  in Rouen, his  interaction with  the city,  its officials 
and its citizens, and his largesse to its churches, suggest a conclusion in stark contrast 






to play a role  in  the administration of government, but  this was not without  its re‐
wards, seen  in grants of revenues and rights within Rouen, and through royal con‐
cern to safeguard trade and the provision of food in the city. In addition, John rein‐
forced his bond with Rouen  through his  support  for  its churches, both within and 
without the city. This was especially true of the cathedral, where his investiture had 
heralded  the  beginning  of  his  rule  as  duke  in  1199,  and  which  he  provided  for 
throughout his active reign in the duchy. He may well have hoped that his patronage 
of the city’s traders and churchmen would continue. He ordered the guardians of the 
English ports not  to molest  the merchants  of Rouen,  or  to  impose major  taxes  on 
them, and in a letter of June 1216 granted safe‐conduct to the archbishop’s servants, 
who  sought  the  right  to  collect  the dues of  the dean and  chapter  throughout Eng‐
land.111  Even  as  he  faced  the  consequences  of  his  thwarted  aims,  therefore,  John 
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